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ABSTRAKT
Ky punim fillimisht në vete përmbanë një sqarim lidhur me konceptin e "Tregtisë Moderne"
globale.Gjithashtu shpjegon çmimet e bursave ku mund të hasim edhe në marrëveshje në mes të
shitësit dhe blerësit ne ato raste kur çmimi është njësoj i praneshëm nga të dya palët. Në bursa
kryhen blerjet dhe shitjet formave të ndryshme të aktivit financiar, në bazë të parimeve dhe
rregullave të njohura dhe të standardizuara nëpërmjet ndërmjetësuesve të autorizuar. Ndërsa sa i
përket usansës mund të themi se është një term që përdoret në ligjin e kontratës për të
interpretuar kushtet e paqarta sipas praktikave të zakonshme të biznesit kur palët
kontestohen.Usansat mund të jenë të përgjithëshme , dhe vlejnë për të gjitha degët ekonomike ,
dhe të veqanta apo (speciale) që vlejnë vetëm për degën ekonomike të caktuar apo vetëm për
mallin e caktuar. Aksionet janë tituj që konfirmojnë pronesi mbi asetet e një shoqërie aksionere
dhe praktikisht nuk kanë datë maturimi të paracaktuar. Aksionet ndahen ne:aksione të
zakonshme dhe aksione të preferuara.Materiali i përdorur për punimin e kësaj diplome janë
përdorur metoda dytësore.
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1. HYRJE
Qëllimi i këtij punimi është që njohuritë e fiturara në këtë lëndë, ti thelloj edhe më tutje dhe
ti paraqes në forme analitike të kësaj teme. Për punimin e kësaj teme kam shfrytzuar
literaturë të ndryshme. Literatura bazë e shfrytzuar është nga profesorë qe i përkasin kësaj
lamie, si dhe burime marrë nga interneti.
Punimin e diplomes e kam marrë si nje pune serioze dhe një rëndësi të vecantë, me të cilën
kurorzohet puna e studimeve gjatë tre viteve të kaluara. Kam punuar me një përshkushtim
të madhë dhe shpresoj që kam arritur të përgadis një punim të mire.
Tregimi i letrave me vlerë vazhdimisht po e rrit efikasitetin e bizneseve, duke luajtur rol të
madhë që ato të njihen ndërkombëtarisht. Qëllimi kryesor i tregtimit me stoqe dhe letra me
vlerë është që të zgjerohen kufijtë dhe të tregtohet në mënyrë sa më të lehtë.
Me zhvillimin e teknologjisë blerja dhe shitja e letrave me vlerë është lehtesuar në masë të
madhe prandaj kjo mënyrë e tregtimit është kryesore, vecanërisht në tregjet ndërkombëtare. Tregtimi i letrave me vlerë të lëshuara nga bizneset janë njëhkosisht indikatori
më i rëndësishëm i suksesit të atij biznesi. Zhvillimi i tregjeve të letrave me vlerë zgjati
shumë shekuj për të arritur aty ku është sot. Ideja e borxhit daton në botën e lashtë , si
dëshmohet nganjë pllakë e lashtë e gjetur në Mesopotani.
Qëllimi i tregtimit të mallrave dhe letrave me vlerë ka mbetur i njejtë historikisht , për atë
realizohet profit nga shitja e mallrave dhe nga interesi në kredinë e dhënë. Megjithatë ,
obligacionet tregtueshëm filluan shumë vonë , nga shtetet – qytetet italiane të periudhës së
Rilindjës dhe në fillim të mesjetës.
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2. SHQYRTIMI I ASPEKTIT TEORIK
2.1.Bursa

2.1.1. Historia
Bursa është vendi në të cilin tregohet me mallra , letra komerciale dhe valuta. Termi
“burse” , i cili do të bëhet sinonim me ” tregun e aksioneve”, u përdor në Bryzh të
Belgjikës, dhe supozohet se u huazua nga një shenjë e një qendre tregtare që tregonte me
çanta (Bursa në latinisht – çantë apo qese), ose për shkak se tregtarët u mblodhen për të
tregtuar në shtepinë e një tregtari të quajtur Van Der Burse.
Bursa është institucion juridik-biznesor në të cilën tregohen mallra dhe letra me vlerë.Në
bursa kryhen punë juridike – biznesore nën mbikqyrjen e ndërmjetësuesëve të autorizuar
siq janë Deal-erët, Brokerët apo Agjentët tregtar.
Broker – quhet nje pjesmarrës i autorizuar në treg i cili tregton për llogaritë e tij.
Dealer – quhet një pjesmarrës i autorizuar në treg i cili tregton per llogaritë e tij dhe të
tjerëve.
Në Bursa , mallrat shiten sipas tipeve dhe mostrave , në pershtatje me rregullat e veçanta të
afarizmit , të cilat quhen usansa të bursave.
Në vitin 1171 , autoritetet e Republikës së Venedikut , të shqetësuar ne lidhje me thesarin e
varferuar nga lufta e tyre , tërhoqën një kredi të detyruar nga qytetarët. Borxhi I tillë, i
njohur si prestiti , u pagua me interes 5 per qind në vite dhe kishte nje datë të pacaktuar
maturimit. Fil-limisht u konsiderua me dyshim , por më vone u kuptua se është një investim
i vlefshëm që mund të blihet dhe shitet.
Gjatë viteve 1262-1379 , Venediku kryente me rregull pagesat e interesit, duke konsoliduar
besueshmërine e institucioneve të reja shtetërore. Më vonë edhe qytete-shtete tjera italiane
si Fi-renca dhe Genova iu bashkangjiten kësaj politike duke lëshuar letra me vlerë, shpesh
si n jë mjet për të paguar për luftë. Obligacionet u tregtuan gjerësisht në Itali pastaj edhe
më gjerë.Si rezultat u krijuan bankat e para si ajo nga familja mbretërore Medici ne Itali.
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Lufta në mes të Venedikut dhe Genoves rezultoi në pezullimin e pagesave të interesit
prestiti në fillim të 1380s, dhe kur tregu ishte restauruar , ajo ishte në një norme të ulët
interesi.
Obligacione të Venecias tregtoheshin me çmime t uleta per dekada te tera pas kësaj. Prishja
e stabilitetit financiar rezultoj nga lufta njëqind vjeqare , si dhe nga “Vdekja e zeze” apo
mortaja e cila shkaktoi dëme shumë të mëdha në Evropë , ashtu që edhe monarket e
Francës dhe Anglisë e terhoqën kapitalin e tyre nga bankat Italiane . Megjithate , ideja e
borxhit dhe investimeve të tregtueshme mbijetoj.1
Deri në fund te vitit 1500 , tregtaret britanike eksperimentuan me shoqerite aksionare të
destin-uara për të vepruar mbi një bazë të vazhdueshme , një i tille ishte kompania
Muscovy, e cila synonte të rrëmbejë tregtinë me Rusinë.
Në vitin 1531, në Anverse (Belgjikë), lindi e para burse e madhe e letrave me vlerë, por
duhej pritur deri në vitin 1785 që bursa e Amsterdamit (Holandë) , të ishte e organizuar
zyrtarisht. Një tjeter hap I madh u bë në Amsterdam , në vitin 1602 , kur West East India
Company u formua si një kompani e përbashkët e aksioneve të tregtueshme. Tregu I
aksioneve kishte filluar . Dutch East India Company , e formuar për të tregtuar melmesa ,
funksiononte si një sundimtar kolonial në ate që është tani Indonezia dhe përtej , me një
competencë që përfshinte kryerjen e opera-cioneve ushtarake kundër vendeve të pabindura.
Kontrolli I kompanise u mbajt fort nga drejtorët e saj, ku aksionarët e zakonshëm nuk
kishin shumë ndikim ne menaxhimin apo edhe qasjen në pasqyrat kontabel të kompanisë.
Statusi juridik , kushtet për themelimin , veprimtaria , organizimi dhe funksioni I bursave ,
përcaktohen me ligj. Ligjet për bursat janë miratuar në France në vitin 1807, në Austri më
1875 , në Gjermani më 1896 , ( me Ligjin për Tregetinë ) në Itali më 1913 duke vazhduar
kështu deri në shekullin XXI.2

1 Riza Smaka – E drejta Biznesore, UMI, Prishtine, 2008
2 Bursa e letrave me vlerë – Autoriteti Mbikqyrës Financiar; Dr. Riza Smaka; e Drejta Biznesore, UMI, Prishtinë 2008
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2.1.2 Roli dhe Funksioni

Burses i njihen këto funksione:
Funksioni i rritjes së kapitalit ju jep mundësi kompanive dhe organizmave të tjere
tësigurojnë rrjete financiare duke ofrur tituj zyrtarisht të kuotushëm.
Funksioini i investimit ju jep mundësi atyre që disponojnë likuidite më te lira , të zgjedhin
midis një game të gjerë dhe të seleksionuar titujsh , formen më

të përshtatshme të

angazhimit të kapitalit të vet.
Funksioni i likuiditetit-garanton kontraktimin e rregullt të titujve zyrtarisht të kuotueshëm
dhe siguron një mobilizim të shpejtë dhë të lehtë.
Në Bursë , letrat me vlerë shiten dhe blihen me një çmim të caktuar që quhet kurs. Kurset e
letrave me vlerë pësojne luhatje të shpeshta si pasoje e performancës ekonomike dhe
planeve të zhvillimit të kuotuara , si rezultat i ndryshimit të madhësise së dividentit , të
politikës qeveritare , të normës së interesit bankar si dhe nga kërkesa dhe oferta e tregut.
Përfaqsuesit e bursave ofrojnë dhe kërkojnë mallra të caktuara , si dhe letra me vlerë.
Në Bursa , është e zakonshme që të shiten dhe blehen letrat me vlerë apo mallra të
ndryshme sipas sistemit aukcionit. Cmimi më i lartë të cilin e ofron blerësi , ka përparësi
ndaj çmimeve më të ulta , ndërsa çmimi më i ulët sipas të cilit shitësit ofrojnë aksione apo
mallra , ka prioritet ndaj ofertave më të larta.

Graf.1.Prezantimi grafik i indeksit të çmimit të aksioneve (unstat,2003)
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Në raste kur çmimi është njësoj i pranueshëm si për blersin ashtu edhe për shitësin , pason
marrëveshja e tyre. Rritja e investitorit institucional ka sjellë me vete disa përmirsime në
operacionet e tregut. Ka patur një tendencë graduale për tarifat duke i zvogluar ato për të
gjithë investitorët , pjesërisht nga shpenzimet e administratës , por edhe nga institucionet e
mëdha që synojnë vendosjen e tarifave të standardizuara.
Sistemi financiar në shumicën e vendeve perëndimore ka pësuar një transformim të
jashtëza-konshëm.Një

pjesë e fondeve të përfshira në financimin e projekteve dhe

drejtpërdrejtë nga tregjet financiare në vend , duke tejkaluar mënyrën e financimit
nëpërmjet huadhënies banka-re tradicionale. Interesi i përgjithshëm publik i investuar në
tregun e aksioneve , ose nëpërmjet fondeve të përbashkëta , ka qenë një komponent i
rëndësishm i këtij procesi.
Tregtimi në Bursa , bëhet konform me parimet themelore të së drejtës biznesore , usansat
tregtare dhe me standardet tregtare , apo me zakonet e mira të tregtisë dhe të biznesit , në
përgjithësi. Në tregun botëror të stoqeve dhe letrave me vlerë , norma e kthimit mbi
rezervat nga viti 1802 deri 2002 ishte 6.8 % në vit , dhe ky numër ka mbetur një konstante
e qëndrueshme me kalimin e kohës. Një norme 6.8% vjetore e kthimit do të thotë se në
qoftë se të gjithë dividentet janë riinvestuar , fuqia blerëse e stoqeve është dyfishuar ,
mesatarisht çdo dhjetë vite gjatë dy shekujve të fundit. Ky kthim i tejkalon të gjitha aktivet
tjera finan-ciare , si është paraqitur grafikisht në fig 1.
Kriteret e bursave për pjesmarrjen e publikut në të kaluarën kanë qenë tepër strikte ,
ndërkohë që sot këto kritere janë liberalizuar në mënyrë që edhe publiku i gjerë të ketë
qasje në burse , dhe atë me shuma minimale.
Qëllimi i liberalizimit të kritereve në burse është të sigurojë një bazë të gjerë
investitorësh.Bankat po dalin nga roli i tyre tradicional dhe po marrin një rol investues.
Gjatë procesit të blerjes dhe shitjes përmes burses shfrytëzohet një varg i shkurtesave konvencionale të bursave me të cilat shprehet cilësia e mallit apo letrave me vlerë.
Ndërmjetsuesit e bursave e praktikojnë evidentimin e saktë për punët e bëra dhe
reciprokisht i këmbejnë vërtetimet që shërbejnë si prova për transaksionet e arritura.
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Në bazë të çmimeve , sipas të cilave përcaktohen kontratat verifikohet kursi zyrtar i
burses. Puna e burses ditore është ajo punë që duhet të kryhet brenda ditës apo në afatin më
të shkurtë pas kontraktimit të punës së burses.
Një nga shumë gjëra njerëzit gjithmonë duan të dinë në lidhje me blerjen e stoqeve ose
letrave me vlere është , “Si mund të bëjnë investimin e parave?” Ka shumë metoda të
ndryshme ; dy metoda janë kryesore; analiza themelore dhe analiza teknike.
Analiza themelore bëhet duke analizuar kompanitë nga pasqyrat e tyre financiare , trendet e
biznesit , kushtet e përgjithëshme ekonomike etj. Analiza teknike bazohet në statistika të
përcjelljes së çmimeve në tregjet e ndryshme , përmes përdorimit të grafikoneve dhe teknikave sasiore në përpjekje për të parashikuar trendet e çmimeve.
Viteve të fundit shumë investitorë zgjedhin metoden e indeksave për të investuar kapitalin
e tyre. Investitori me anë të kësaj metode , e mban një portofol të ponderuar të përbër nga
tregu i gjerë i aksioneve apo ndonjë segment të tregut të aksioneve ( te tilla si S&P 500).
Qëllimi kryesor i kësaj strategjie është për të maksimizuar diversifikimin e investimit ,
minimizuar taksat , dhe pjesëmarrjen në tregun global.3

3Riza Smaka- E Drejta Biznesore, UMI, Prishtinë, 2008
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2.2 Usansat

2.2.1 Perkufizimi

Usansa ( E:Trande Usages, F: Usages de Commerce) është një term i përdorur në ligjin e
kontratës për të interpretuar kushtet e paqarta sipas praktikave të zakonshme të biznesit kur
palët kontestohen.. Kodi Uniform Commercial (The Uniform Commercial Code (UCC)), i
mirat-uar nga shumica e shteteve në botë , ofron interpretimin e kontratave për shitjen e
mallrave në dritën e praktikave të përgjithëshme të sektorit të biznesit dhe të praktikave të
mëparshme midis palëve në kontratë. Këto dispozita lidhen me rrjedhën e përformancës
dhe janë të destinuara për të lejuar ligjin për t’iu përshtatur realiteteve komerciale. UCC
gjithëashtu përmban një klauzolë shtesë që funksionon si një mbrojtje për të siguruar që
praktikat e pandershme tregtare nuk janë konsideruar në biznes. Këto ligje publikohen nga
organet e autorizuara , korporacionet ekonomike apo asociacionet profesionale , si bursat ,
odat ekonomike , etj.
Në shtete të ndryshme , çështja e publikimit të usansave rregullohet në forma të ndryshme.
Në rastet më të shpeshta , usansat e përgjithëshme i publikojnë gjykatat supreme nëpërmjet
kolegjeve ekonomike (tregtare) apo gjykatat supreme-ekonomike (tregtare). Ndërkaq
publikimi i usansave të veqanta , në bazë të pëlqimit paraprak nga gjykata supreme
përkatëse , zakonisht e bëjne odat ekonomike (tregtare).
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2.2.2 Llojet e Usansave

Usansat mund të jenë të përgjithëshme , dhe vlejnë për të gjitha degët ekonomike , dhe të
veqanta apo (speciale) që vlejnë vetëm për degën ekonomike të caktuar apo vetëm për
mallin e caktuar.

2.2.2.1 Usansat e përgjithëshme

Usanse e përgjithëshme do të ishte usansa për shitblerje të pasurive qarkulluese dhe
patundshmërive. Usansa për shitblerje të materialit ndërtimor p.sh do të mund të
konsiderohej si usansa e përgjithëshme në krahasim me usansën , referuar shitblerjes së
çimentos , e cila do të ishte e tipit special përkatësisht tëveqantë.

2.2.2.2 Usansat e veqanta

Usansat e veqanta para se të publikohen është e nevojshme që paraprakisht të vlersohen nga
gjykata supreme (tregtare) se a jane apo nuk jane në harmoni me usansat e përgjithëshme
dhe me dispozitat juridike përkatëse. Materia e usansave të veqanta deri në një mas
rregullohet me standardet juridike që kanë të bëjnë me kualitetin e mallrave. Në raste të tilla
nuk është fjala për multiplanifikimin e rregullave për rastet identike por për dispozitat
juridike imperative që ju referohen situatave juridike të caktuara.

2.2.3 Aplikimi i Usansave
Usanset aplikohen para rregullave dispozitive , sepse konsiderohen “Leks Contracus” përmbledhje e rregullave të cilat me vullnetin e paleve kontraktuese vijne deri te zbatimi
nëse me kontratë nuk përcaktohet ndryshe. Në shtetet në të cilat ekzistojnë shumë usansa të
ngjashme për aplikimin e tyre nevojitet që palët kontraktuese të merren vesh për usansen
konkrete e cila do të përdoret. Në përgjithësi usansa vlen atëhere kur palet kontraktuese
janë pajtuar për aplikimin konkret të usansave dhe atëhere kur deklarativisht apo

8

shprehimisht nuk apelohen në to , por në kontratë thirren në kompetencën e kontraktuar të
gjykatës ekonomike (tregtare) për zgjidhjen e kontesteve eventuale ndërmjet tyre, Usansat
konform me klausolen “Opt In” aplikohen në raste kontraktore të ndryshme dhe ndihmojnë
në zgjidhjen e rasteve konfliktuoze ndërmjet palëve.

2.3. Aksionet

2.3.1 Përkufizimi

Aksionet janë letra me vlerë në bazë të cilave poseduesi apo aksionari ka të drejtë të marre
pjesë në qeverisjen e shoqërisë aksionare në të cilën e disponon dizpozitin si dhe të marrë
pjesë në fitimin e realizuar në atë shoqëri aksionare. Me rastin e blerjes së aksioneve,
aksionarit i ipet dokumenti për depozitimin e mjeteve të caktuara në shoqërinë aksionare,
ndërsa fletë aksioni është formë juridike e aksionit, që dokumenton pronësinë dhe aksionin
e caktuar si dhe au-torizimet lidhur me të.
Aksionet janë investime individuale që përfaqësojnë një pjesë të barabartë në kapitalin e një
organizate të biznesit.Numri i caktuar i aksioneve i jep pronarit përkates të drejtë që të
marrë një pjesë të caktuar të fitimeve të bëra (dividentes) nga kjo kompani.Aksionet
gjithëashtu e bëjnë bashkepronar investuesin në aksione, me të drejtë votimi. Ndërsa
kapitali i gjithëmbarshëm i investuar i një apo më shumë pronarëve në aksione të
kompanisë, mund të tërhiqet vetëm gjatë likuidimit të asaj kompanie.
Korporatat e ndajnë kapitalin e tyre ne aksione, të cilat ofrohen për shitje me qëllim të
rritjes së kapitalit.Aksionet janë njësi e pandashme e kapitalit, që shpreh mardhëniet
kontraktuale midis kompanisë dhe aksionareve. Vlera e një aksioni e shprehur në njësi
montare është shumë që duhet te paguhet për blerjen e atij aksioni. Kapitali i përgjithshëm i
një kompanie është i ndarë në një numër të aksioneve me vlerë të barabartë.
Të ardhurat e fituara nga aksionet njihen me emrin dividend .Procesi i blerjes dhe i shitjes
së aksioneve më së shpeshti bëhet përmes agjentëve të burses të cilët shërbejnë si
ndërmjetsues.
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Aksionet janë vlersuar në bazë të parimeve të ndryshme në tregjet e ndryshme, por premisa
themelore është që vlera e aksioneve të jetë e caktuar ashtu që të jetë atraktive për tu shitur.
Likuiditeti i tregjeve është një indikator me shumë rëndësi për të kuptuar nëse një pjesë e
aksioneve mund të shiten në çdo kohë të dhënë. Një transaksion aktual i shitjes së
aksioneve në mes të blerësit dhe shitësit është zakonisht indikatori më i mirë i tregut “prima
facie” si tregues për “vlerën e vërtetë” të aksioneve në atë kohë të veçantë.
Kthimi i përgjithshëm nga posedimi i aksioneve lind nga dy burime: dividentet dhe fitimet
kapitale. Një indeks i përgjithshëm i kthimit për rezervat mund të llogaritet duke supozoar
se tëgjithë dividët janë ri-investuar, duke blerë aksione shtesë të aksioneve primare. Indeksi
i përgjithshëm i kthimit do të jetë i ngjashëm me akumulimin e një plani të pensionit që
është riinvestuar ku dividendet dhe fitimet kapitale janë investuar përsëri në treg, ose në
një fond të përbashkët të riinvestuar dhe të kthyer prap në fond.
Lëvizja totale e rezervave individuale matet me anë të indekseve të aksioneve.Me aktin
(vendimin apo kontratën) për themelimin e biznesit si dhe me vendimin e organit të
auorizuar të biznesit të caktuar, bëhet emitimi i aksioneve, të cilat emitohen dhe u caktohët
vlera nominale janë të skontuara me normën e interesit dhe shkallën e rrezikut.Indeksi më i
famshëm në botë i aksioneve që ka një histori të gjatë, është Dow Jones Industrial Average,
i cili daton që nga 1897 dhe në të tregtohen rreth 80% e stoqeve dhe letrave me vlerë te
SHBA.
Cmimi i aksioneve, si dhe e çdo aktivi tjetër financiar, është i barabartë me vlerën
aktuale të shumës së dividendeve ose të pagesave tjera për aksionarët, ku pjesa më e
madhe e pagesave me para ndaj aksioneve lindin nga dividentat tëcilat janë paguar nga
fitimet dhe shpërndarjet e tjera që resultojnë nga shitja ose likuidimi i aseteve.
Aksioni duhet ti ketë (lus imperativurn) këto elemente themelore -Esentialia Ne-gotee (te
specifikuara me ligj);
firmen dhe adresën e emituesit; vlerën nominale të aksionit; tipin e aksionit; numrin e
votave të aksionit; të drejtën për pjesmarrje në organet e qeverisjes së emituesit;dividenden; mënyrën e pagesës së dividendes; mënyrën e regjistrimit të aksionit; radhën e
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realizimit të përparësisë se inkasimit; mënyrën e shpalljes së shitblerjes së aksionit ;
procedurën e distribuimit të aksionit; bartjen e rrezikut ; konvertimin e aksionit...4

Aksioni në formën e fletë aksionit (aspekti juridik-formal) duhet të përmbajë:
• Shenjën që është fletë-aksion;
• Shenjën për tipin e fletë-aksionit;
• Firmën dhe selinë e emituesit të fletë-aksionit;
• Firmën përkatësisht emrin e blerësit të fletë-aksionit;
• Shumën e vlerës nominale të fletë-aksionit;
• Afatet për realizimin e dividentave;
• Vendin, datën e emitimit të fletë-aksionit; faksimilën e nënshkrimit të subjektit të
autorizuar të emituesit të fletë-aksionit si dhe të drejtat e aksionarit (poseduesit të fletëaksionit).

2.3.1.1 Llojet e Aksioneve

Aksioni shitëblehet në mënyrën e caktuar me ligje dhe me aktin (vendimin) e ku-vendit të
përgjiths hëm të shoqërisë aksionare, por zakonisht dhe gati rregullisht, me para të gatshme.
Gjithësesi, shoqëria aksionare, mund të vendos për të bëre pagesën e aksioneve edhe në
mënyra tjera, por, kur do herë në pajtim me ligjin.
Perveç me para, aksioni mund të paguhet edhe me sherbime të caktuara me aktin e kuvendit
tëpërgjithshëm të aksionarëve.

Aksioni mund të jetë i klasës
• Preferencial, i cili e autorizon titullorin e tij për inkasimin e dividendave me përparsi nga
aksionarët e klaseve tjera;

4

Riza Smaka - E Drejta Biznesore, UMI, Prishtinë, 2008
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• Ordinar (i zakonshëm) i cili realizohet në kushte të njëjta të klasës së caktuar, konform
me rregulla aplikative të shoqërisë aksionare përkatse, aksioni ordinar nuk reflekton
autorizime special për aksionarin e tij;
• Themelues (founders), i cili në mas të konsideruar, është i ngjashëm me aksion preferencial, sepse është aksion i aksionarit, i cili, është njëri nga themeluesit e shoqërise
aksionare të caktuar dhe për aq gëzon përparsi të konsideruara.
• Restrektiv -pa të drejtë vote, i cili mund të kontraktohet ndërmjet aksionarit, në një anë
dhe shoqërisë aksionare të caktuar me anën tjetër; në rast të tillë nuk do të ishte i
motivuar për investime ne aksione për shkak të shkallës së interesit të caktuar.
• Aksione të kapitalit rezerve, të cilat kryesisht shërbejnë për sigurimin e kapitalit rezerv
për shoqërinë aksionare ndërsa, aksionarit respektiv, si e drejtë në benefitet derivative.

2.3.1.2 Natyra Juridike e Aksioneve

Subjekti fizik apo entiteti legal-supjekti juridik mund të investojë në shoqërinë aksionare
në mënyrë që të kontribojë në kapitalin e shoqërisë aksionare nëpërmjet blerjes së
aksioneve dhe të bëhet aksionar i saj ose ta huazojë paranë e tij dhe prej shoqërise aksionare
të merr sigurime (eg Securities)
Aksioni, është interesi i aksionarit në shoqërinë aksionare e vlersuar me shumën e parase
divi-dentës si dhe interesit i shprehur në pjesmarrjen e tij në organizimin, funksionimin dhe
në punët e shoqërisë aksionare përkatëse.Kurdoherë, aksionari ka interesa të caktuara në
shoqërinë aksionare të pacaktuara me aksione dhe të formalizuara me fletë-aksione.
Entiteti natyral apo legal, mund të bëhet anëtar-aksionar i shoqërisë aksionare nëpërmjet:
an-tarsimi në kuvendin e përgjithshëm të aksionarëve, -regjistrimit te aksionit , - pagimit te
tij (sub-scribing to the memorandum); - akordimit për tu bërë anëtar (agreeing to become a
member) në rundin pasues nga kuvendi i themelimit të shoqërisë, kur shpallet shitje publike
e aksioneve (those who take a transfer ofshares) si dhe -drejtori për të cilin kërkohet të
marrë aksione kualifikuese i cili nuk ishte regjistrues fillestar dhe pagues i aksioneve të
caktuara.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

3.1 Historiku
Termi burse rrjedhë nga emri i tregtarit Van Der Bursa , i cili kaqene një tregtar mjaft i
suksesshëm ne Holande. Bursa është njëtreg i organizuari cilio sherben për shitblerje e
aksionet, huave apo edhe mallravetë caktuara. por definicionime Ipërshatshëm dhe i cili ne
menyrë me të përgjësuar e përkufizon bursën si mëposhtë:
Bursa është institucion juridiko biznesor(treg) në të cilintregtohen mallra të
vlefshme (ari diamanti, argjendi etj) , paraja si dhe letratme vlerë si
(aksionet,obligacionet)Bursa është institucion juridiko biznesor(treg) në
tëcilintregtohen mallra të vlefshme (ari diamanti, argjendi etj) , paraja si dhe letratme vlerë
si
(aksionet, obligacionet)’’. Bursa është një vend ku shoqëri aksionare, ndërmarrje dhefirma
të ndryshme private drejtohen për të ngritur fondin e investimevedhe siguruar kapitalet e
tyre.Sigurimet tregtohen nga anëtarët e bursës,qe veprojnë si agjente (komisionerë) dhe
kryetare (shitës ose tregtar). Tregu i letrave me vlere, pavaresisht nga kompleksiteti I
problemeve qe paraqet, ne thelb eshte i ngjashem me cdo lloj tregu. Cdo
treg ben te mundur bashkimin e dy paleve: shitesit dhe bleresit per tetregtuar nje mall te
caktuar, apo disa mallra. Keshtu, ne tregun e fruta-perimeve, fermeret vine per te shitur
produktet e tyre duke u takuar meshume bleres potenciale, te cilet kerkojne te blejne
produkte te fresketa.Por,edhe bleresitperfitojnengamundesia per te zgjedhur
produktin me cilesor dhe me cmimin me te mire ne shumellojshmerine eprodukteve, që
ofron ky treg.
Ne bursa kryesisht bëhen punët juridiko biznesore nen mbykqyrjete ndërmjetësve
teautorizuar sic jane ; brokërt , maklerët, agjentettregtar etj; ne te cilën mallrat tregtar
shiten sipas tipeve dhe mostrave nepërshtatje me rregullat e veçanta te afarizmit ne bursa te
cilat quhen si Esansa te Bursave.
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Usansa ( E:Trande Usages, F: Usages de Commerce) është një term i përdorur në ligjin e
kontratës për të interpretuar kushtet e paqarta sipas praktikave të zakonshme të biznesit kur
palët kontestohen.. Kodi Uniform Commercial (The Uniform Commercial Code (UCC)), i
mirat-uar nga shumica e shteteve në botë , ofron interpretimin e kontratave për shitjen e
mallrave në dritën e praktikave të përgjithëshme të sektorit të biznesit dhe të praktikave të
mëparshme midis palëve në kontratë

Aksionet janë letra me vlerë në bazë të cilave poseduesi apo aksionari ka të drejtë të marre
pjesë në qeverisjen e shoqërisë aksionare në të cilën e disponon dizpozitin si dhe të marrë
pjesë në fitimin e realizuar në atë shoqëri aksionare. Me rastin e blerjes së aksioneve,
aksionarit i ipet dokumenti për depozitimin e mjeteve të caktuara në shoqërinë aksionare,
ndërsa fletë aksioni është formë juridike e aksionit, që dokumenton pronësinë dhe aksionin
e caktuar si dhe au-torizimet lidhur me të.
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4. METODOLOGJIA
Materiale për pergaditjen e këtij punimi janë marrë nga burime sekondare,te cilat janë
përdorur për të konceptet teorike dhe praktike të Bursave ,Usansave dhe Aksinoneve.
Janë përmendur te gjitha llojet kryesore të bursave kryesore botërore dhe janë krahasuar në
mes vete.
Ky punim në brendësinë e saj përmban një mori informatash të cilat janë shumë të
rëndësishme për bursa I cili është një sector shumë I rëndësishëm për zhvillimin ekonomik
dhe financiar në tregun nacional dhe global poashtu edhe në sektorë të ndryshëm të
ekonomisë.
Janë treguar llojet e aksioneve dhe zbatimi I tyre ne praktikë, gjithashtu janë ndërlidhur dhe
shoqëritë aksionare dhe funksionet e tyre.
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5. ANALIZA E TË DHËNAVE
5.1 Bursat e Evropës

Kjo është lista e bursave në Evropë.
Në Evropë janë dy bursa të mëdha gjithëpërfshirëse:
•

Euronext, që e ka selinë në Paris dhe u themelua nga bursa
në Belgjikë, Francë, Holandë, Portugali dhe Angli dhe për momentin është bursa e dytë
më e madhe ne Evropë (dhe me NYSE, do të formojë bursën e parë botërore).

•

OMX, është kombinim i bursave Skandinavike dhe Baltike.
•
•

•
•

Tregu Nordik Lidhja, që momentalisht përbëhet nga bursat e
shteteve: Suedia, Danimarka, Finlanda dhe Islanda me seli është
në Norvegji dhe Ishujt Faroe.
Tregu Baltik Lidhja, momentalisht përbëhet nga bursat e
shteteve: Estonia, Latvia dhe Lituania.
First North Lidhja, një bursë alternative gjendet me seli në Stokholm, Suedi.

Ekzistojnë edhe bursa lokale me ndikim si Deutsche Börse Group në Germany.

5.1.1 Euronext 5

Euronext N.V. është një bursë evropiane me seli në Paris dhe me filiale tjera
në Belgjikë, Francë, Holandë, Portugali dhe në Angli. Kjo bursë lidhur me derivatet
financiare më së shumti gjeneron shërbime të informimit. Me fillimin e veprimit të grupit si
Euronext më 31 janartë vitit 2006, grupi ka gjeneruar 2.9 trilion dollarë amerikan (USD),
duke u bërë bursa e pestë (5) më e madhe në botë.[1] Euronext u bashkua me NYSE
Group për të formuar NYSE Euronext, bursën e parë botërore.

5

Official webside Euronext
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Euronext u formua më 22 shtator të vitit 2000 me bashkimin e bursës së
Amsterdamit, bursës së Brukselit dhe bursës së Parisit për shkak të krijimit të avantazhit të
harmonizimit të tregjeve financiare të Bashkimit Evropian. Në dhjetor të vitit 2001
Euronext fitoi fletë aksionet eLondon International Financial Futures and Options
Exchange (LIFFE), e cila vazhdon të veprojë nën udhëheqjen e grupit Euronext.

5.1.2 Borsa italiana

Borsa Italiana SpA është përgjegjës për organizimin dhe menaxhimin e bursës
italiane.Kompania, e themeluar në vitin 1997, pas privatizimit të këmbimit, ka qenë
funksionale që nga 2 janar 1998.

Borsa Italiana tani është pjesë e Londër Stock Exchange Group, pas bashkimit efektiv 1
tetor 2007.

Objektivi primar Borsa ITALIANA-së është që të sigurojë zhvillimin e tregjeve të saj,
maksimizimin e likuiditetit të tyre, transparencën dhe konkurrencën, ndërsa ndjek nivele të
larta të efikasitetit.

Përgjegjësitë kryesore të Borsa Italiana janë:

mbikëqyrë aktivitetet e transaksionit;
përcaktojë rregullat dhe procedurat për pranimin dhe listimit në treg për lëshimin e
kompanive
përcaktojë rregullat dhe procedurat për pranimin e ndërmjetësve
mbikëqyrë zbulimin e kompanive të listuara.
Struktura e saj e tanishme konfiguron Borsa Italiana si një organ menaxhues treg vepron me
autonomi dhe fleksibilitet.Ndër parimet që parashikojë këtë strukturë, themelore janë
karakteri sipërmarrëse e organizimit të tregut dhe aktivitetet e menaxhimit dhe ndarja e
përgjegjësisë për mbikëqyrje (Consob dhe Banca d'Italia), nga ai i rregullimit dhe
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menaxhimit të tregut (Borsa Italiana).

Borsa Italiana organizon dhe menaxhon tregun e aksioneve italiane me pjesëmarrjen e
ndërmjetësit vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Itali ose nga jashtë përmes
anëtarësimit të largët, duke përdorur një sistem të plotë elektronik tregtare për kohë reale
ekzekutimin e tregton.

5.1.3 Llojet kryesore të bursave botërore

Ekzistojnë lloje te ndryshme te bursave me destinime te ndryshme , por me karakteristike
janë ato te letrave me vlere , nga te cilat me te njohurat janë Në York Stock Exchange si
dhe Londër , Frankfurt , Paris , Tokio, Milano etj.
Bursat e mallrave mund te jene te përgjithshme dhe te veçanta. Bursat për mallrat e
përgjithshme destinohen për tregtinë me mallra te ndryshme për dallim nga bursat e veçanta
ne te cilën tregtohen vetëm malli i veçantë apo specifik. Ekzistojnë shumë bursa në shumë
vende të ndryshme të botës, por prej tyre janë disa që janë më të rëndësishme dhe ne do të
përmendim më poshtë:
Llojet kryesore të bursave janë :
Bursa e Parisit
Bursa e New Yourkut
Bursa e Londrës
Bursa e Frankfurtit
Bursa e Tokios
Bursa e Pekinit
Bursa e Moskes
Bursa e Cyrihut
Bursa e Milanos etj
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5.1.3.1 Bursa e Parisit

Bursa e Parisit është bursa më e vjetër në botë, ajo është themeluar në vitin 1563.Kjo
bursëështë ndërrrmarrje me karakter publik. Këtë burse si dhe të gjitha bursat tjera në
Francë i qeverisë dhe mbikqurë Kompania Nacionale me seli në Paris .Në Francë mbahet
kuvendi vjetor i bursave të Francës ku zgjidhet Oda Sindikale e cila ka tetë anëtarë dhe prej
tyre zgjidhet kryetari dhe nënkryetari i saj. Oda Sindikale kryen këto punë:
Përcakton rregullat lidhur me tregtimin letrave me vlerë
Mbikëqyrë punën dhe organizimin bursave
MbikëqyrëqeverisjeneKompanisësëndërmjetësuesvedhetë pasurisë së saj
Kontrollon aktivitete ndërmjetësuesve si dhe rregullsinë e punëve të tyre afariste
Ështëpërgjegjëspërzgjidhjenekonfliktevelidhurmidis

ndërmjetësuesve

Luan rolin arbitrazhit
Gjatë periudhës së viteve 1986-89 bursa e Parisit kompjuterizohet dhe kështuprej
vitin1990bursae Parisitbënë regjistrimintë gjitha fletëaksioneve të cilat tregtohen në këtë
treg. Në tregun e bursës së Parisit veprojnë ndërmjtsuesit, që i emëron Ministria e
Ekonomisë dhe Financave .Të gjithëpjesëmarrësit në bursën e Parisit veçohen në tri grupe
1.Ndërmjetësuesitebursës”courtier”të cilëtjanë pjesëmarrëstëbrendshëm në treg
2.Tregtarët e bursës”përfaqësuesit e bankave, fondeve investive dhe firmave” të cilët në
fakt janë përfaqësues te jashtëm
3.Pjesëmarrësit tjerë ku bëjnë pjesë gazetarët, vizitorët etj
Në bursën e Parisit funksionojnëdy tregje kryesore:
1.Tregu zyrtar ku shitblehen letrat me vlerëte kompanive të mëdha franceze si dhe
kompanitë e huaja
2.Tregu jozyrtar ku shitbblehen dhe ku punohet në mënyrë të rregullt dhe sipas rregullave
speciale.
Letrat me vlerë të cilat janë tregtuar në bursën e Parisit regjistrohen në bursë në bazë të
lejes së Odës Sindikale e cila shpallet në buletinin zyrtar të gazetës zyrtare qeveritare dhe
këto letra me vlerë përmbajnë :
Emrin e bursës në të cilën është shitur
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Kuotizimi i letrës me vlerë
Data e kuotizimit të parë si dhe
Procedurat e shitjes së letrave me vlerë
Emrin e bursës në të cilën është shitur .
Në Bursën e Parisit perveq shitjes së letrave me vlerë tëvendit shiten edhe letrat me vlerë të
emetuara nga vendet e huaja.

5.1.3.2 Bursa e Nju Jorkut (NYSE)

Bursa e Nju Jorkut u themelua ne vitin 1790, tregtimi i letrave me vlerë bëhet nëËall
Street.Kjo bursëështë një ndër bursat më me renome, me një gamë të gjerë të shërbimeve
dhe funksioneve të tregjeve që janë në dispozicion të klientëve të saj.Ajo ka një rëndësi me
përmasa ndërkombëtare në tregun financiar global.Bursën e Nju Jorkut e udhëheq Këshilli
Drejtues i cili ka gjithësejt 35 anëtarë nga ana e tyre zgjidhet edhe kryetari dhe pesë
nënkryetarët. Kryetari i Këshillit Drejtues nuk guxon te jetë anëtarë I ndonjë organizate apo
institucioni tjetër financiar i cili operon në këtë bursë.
Bursa e Nju Jorkut ka kërkesat me te rrepta. Ne burse kryhet shit- blerja e sigurimeve te
tilla si fondet dhe bonot. Një burse benëte mundur ngritjen e financimit me ane te shitjes se
mallrave tek investitorët e huaj.
Ajo krijon një mekanizëm për vlerësimin e shoqërive nëpërmes procesit te zbulimit te
çmimit dhe një mjet me te cilin një informacion i tille është përhapur .Në bursën e Nju
Jorkut bëhet tregtimi i letrave me vlerë të cilat tregtohen në sasi të caktuar dhe këto gjuhën
angleze njihen me emrin LOT,kursenë gjuhëneshqipepërkthehetsi“TUFË”ecilaka zakonisht
110 fletëaksione. Në Bursën e Nju Jorkut urdhëresat për tregtimin letrave me vlerë mundë
të bëhen në tri mënyra:
1.Përdorimi i urdhëresave për blerje
2.Përdorimi i urdhëresave për shitje
3.Gërshetimi apo kompensimi ii ndërsjellët i urdhëresave
Shembull i përdorimit të urdhëresë për blerje:

20

Të supozojmë se brokeri A ka marrëurdhëresën që të blejë 100 fletëaksione me kushtet e
përshtatshme. Brokeri A ndërmerr zbatimin urdhëresën në këtë mënyrë:
Së pari i ofrohet specialistit që shet fletëaksione dhe kërkon nga ai kuotizimin e
fletëaksioneve. Specialisti jep kuotizimin prej librit , I përgjigjet 100, ¼ - ½ që paraqet
çmimin më të ulët të ofertës dhe çmimin më të lartë të kërkesës.
Në këtë moment specialisti në këtë rast është ai i cili nuk e di nëse Brokeri A është blerësi
apo shitësi apo vetëm dëshiron të marrë informacione dhe kështu ai e notifikon çmimin e
me 100, ¼ - ½ që do të thotë se nuk mund të presë që brokeri A të blejë më shumë se 100
½ ,mirëpo brokeri A duhet të sigurohet se a ka arritur çmimin më të volitshëm për
klientin potencial dhe kështu ai thërret me zë “blej një LOT 1003/8 , dhe nëse askush nga
brokerët e pranishëm nuk përgjigjet ia i ofrohet specialistit dhe kështu e pranon ofertën prej
100 ½
për një LOT fletëaksione .
NëBursën e Nju Jorkut bëhët edhe e ashtuquajtura shitje e shkurtuar (pa mbështetje) që në
thelb është shitje e fletëaksioneve që shitësit nuk i kanë fare që do të thotë se shitësit janë
pa mbështetje në shitjen tyre.Me fjalë tjera do të thotë të shiten letrat me vlera shumë
shtrenjtë dhe kështu pritet të bjerëçmimi i tyre dhe ata kështu të blejnë më lirë ato.
Bursa e Nju Jorkut mbetet tregu më i madh botëror i letrave me vlerë.

5.1.3.3 Bursa e Londrës

Bursa e Londrës daton nga viti 1973, ndërtesa e saj gjendet në qendër të distriktit të njohur
financiar të Londrës Threeadnedle Street, ndërsa vepron me moton e famshme “My Ëord is
my bond” (Fjala ime është obligimi im). Nga mesi i viteve 80-ta ajo hapet edhe për
kapitalin e
huaj me qëllim të konkurrencës ndaj bursave tjera. Ajo është e
formuarvazhdimisht,ndërsareformënefundit eka përjetuar me Big Beng e vitit 1986, nga i
cili i tejkaloi disa nga zakonet tradicionale të tregjeve financiare.
Bursa e Londrës është njohur për tregun saj elastik ku në të veprojn dy grupe kryesore e
këto janë:
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1.Brokerat ”blejnë dhe shesin në llogari të pronarit i cili e ka angazhuar” dhe ai punon me
provizion dhe në momentin kur brokeri merr çmimin ai vendos vetë se a do ta zbatoj
urdhëresën
e klientit të tij.
2.Gjoberët ” blejnë dhe shesin për llogari të vetën” dhe gjithë fitimin që ai e realizon e
realizon në formë të ndryshimit të blerjes dhe shitjes.
Brokeri punon për një “brokerazh” në punë e tij dhe ai kështu nuk humb asgjë nga puna e
tij që ai kryen gjatë afarizmit të tyre ne bursë.
Gjobari punën për veti dhe për llogari të vetë dhe kështu ai kur shet ose blen fletaksione
dhe ai e realizon fitimi nëpërmjet ndryshimit tëçmimit të blerjes dhe shitjes dhe nëse ky
ndryshim është pozitiv realizon fitim dhe nesh ky ndryshim është negativ ai realin humbje e
cila shkon në llogari të tij, përveç ndryshimit tëçmimit ai nuk merr ndonjë provision tjetër
në ndonjë formë tjetër.
Deri në vitin 1980 bursa Londrës pati vetëm tregun primar, ku prej atij viti ajo hap edhe
tregun dytësor si dhe prej vitit 1987 hapet edhe tregu terciar. Në këto tri tregje të Bursës së
Londrës të gjitha fletëaksionet të cilat shiten dhe blehen në të regjistrohen në kompjuterin e
saj special.
Tregu dytësor i bursës së Londrës përdoret si “inkubator” meqë në këtë treg kompanitë e
vogla dhe të reja aty përgaditen për punë eyre në tregu primar dhe kështu të dalin sa më
shumë të përgaditura për atë që i pret më vonë.

5.1.3.4 Bursa e Tokios (The Tokio Stok Exchange)

Bursa e Tokios është themeluar në vitin 1878 . Në fillim në këtëbursë bëhej tregti vetëm
me fletëobligacione dhe pastaj prej viti 1890 hapet edhe tregtimi i fletëaksioneve edhe
kështu vazhdon tregu i letrave, me vlerë për të dyja grupet.
Bursa e Tokios qeveriset nga Ministri e Financave , organi më I lartë i Bursës është
Kuvendi i Bursës të cilin e përbëjnë 23 anëtarë , po ashtu bursa e ka edhe organin e
këshillitdrejtues si dhe organi ekzekutiv të cili kryeson Kryetari Bursës i cili e ka mandatin
e tij ai nuk
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guxon të merret me asnjë veprimtari tjetër. PërveçKryetarit të Bursë ekzistojnë ehe antarët
tjerë të burës të cilët janë nënkryetari ekzekutiv, drejtori i lartë si dhe drejtori i
përgjithshëm.
Bursa e Tokios ka anëtarët e saj të cilët ndahen ne dy grupe:
1.Anëtarët e rregullt të bursës
2.Anëtarët jo të rregullt “saitori” të bursës
Bursa e Tokios është një ndër bursat më të rëndësishme të letrave
me vlerë si dhe me të mëdha në botë. Ajo është zhvilluar falë forcimit
dhe investimeve të shumta të korporatave japoneze. Për çdo ditë në këtëbursë tregtohen me
qindra milion aksione midis investitorëve japonezdhe atyre të huaj.
5.1.3.5 Bursa e Frankfurtit

Bursa e Frankfurtit është bursë e cila është themeluar në vitin 1585. Në fillim të punës së
saj zhvillohej vetëm tregu i kambialeve , por pastaj më vonë fillon të behët aplikimi i
tregtimit të letrave me vlerë si fletëaksioneve dhe fletëobligacioneve.
Bursën e Frankfurtit punët e afarizmit i qeverisë Kryesia e Bursës e cila mund të ketë 19
deri 22 anëtarë të cilët zgjidhen me nja mandate tre vjeçar
Në Bursën e Frankfurtit operojnë këto grupe të anëtareve të saj:
1. Maklerët të cilët janë ndërmjetësues në bursë
2. Si dhe anëtarët e rregullt të bursës
Prej vitit 1986 në tregun zyrtar te bursë fillonte operoj edhe tregu jo zyrtar i bursës i cili
është më pak rigoroz për nga obligimi i informimit lidhur me afarizmin e emetuesit të
letrës me vlerë , mirëpo ky treg është më pak kërkues i me rasti ekuotizimine letrave me
vlerë .
Lidhurmepunënesajsamë efikasenë tregunglobalbursae Frankfurtit në afarizmin edhe
politikat saja fillon të zbatoj disa reforma lidhur me kompjuterizimin bursë dhe ajo lidhet
me të gjithë qendrat mëdha botërore ku bëhet regjistrimi i gjithnjë aktiviteteve tregtare
bursë tregtohen me qindra milion aksione midis investitorëve japonez dhe atyre të huaj.
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5.1.3.6 Bursa e Tiranës

Në Shqiperi ligji për bursa eshte miratuar ne vitin 1997, Bursa e Tiranës është e para bursë
e krijuar në Shqipëri. Bursa e Tiranës u krijua fillimisht si departament i Bankës së
Shqipërisë, me qëllimin për ta shkëputur atë pas një periudhe tranzitore disavjeçare.
Ajo u organizua si treg i drejtuar nga porosia, dhe aktiviteti i saj bazë konsistoi në tregtimin
sekondar të bonove të thesarit dhe të 5 obligacioneve qeveritare. Sesionet e tregtimit u
zhvilluan fillimisht dy herë në javë, por pas tetorit 1997, sesionet filluan të kryheshin çdo
ditë pune dhe si instrumente tregtimi u pranuan dhe bonot e thesarit 3 dhe 6 mujore. Ajo
vuri në funksionim dhe tregun primar të bonove të thesarit deri në 1 gusht 1998. Pas kësaj
date e në vijim, ankandet kryhen pranë Departmentit të Operacioneve Monetare të Bankës
së Shqipërisë.Bursa e Tiranës mori licencën përfundimtare si treg letrash me vlerë në 1
korik 2003, nga Komisioni i Letrave me Vlerë.Kjo licencë u rinovua përsëri në vitin 2005
për një afat 2-vjeçar.
Bursa e Tiranës është e organizuar si një treg i drejtuar nga porosia dhe sesionet e tregtimit
kryhen nëpërmjet një sistemi manual të hapur me të thirrura. Aktualisht, Bursa e Tiranës
nuk ka në funksionim një sistem elektronik tregtimi. Sesionet e tregtimit kryhen dy herë në
javë, çdo të martë dhe të enjte nga ora 10:00-12:00. Instrumentet e pranuara për tregtim në
Bursën e Tiranës janë: aksionet, bonot e thesarit obligacionet qeveritare dhe ato të
shoqërive private. Përfaqësuesit e licencuar të tregtarëve të letrave me vlerë duhet të
paraqiten fizikisht në sesionete trgtimit.Çdo sesion tregtimi zhvillohet nëdy raunde. I
organizuar si treg ankandi, Bursa e Tiranës llogarit njëçmim të vetëm për çdo letër me vlerë
të tregtuar, në fund tëçdo dite tregtimi.Pastrimi dhe rregullimi I llogarive kryhet në
bashkëpunim me 10 banka të nivelit të dytë dhe Qendrën e Regjistrimit të Aksioneve.

5.2 Shoqëria aksionare
Aksionet janë lloj i letrave me vlerë, me të cilat çdokush që i posedon mund të bëhet
pjesëtar në një shoqëri aksionare.Aksionet përdoren më së shumti në korporatat e mëdha
dhe paraqesin një mënyrë shumë të zgjuar të investimit.Aksionet mund të jenë të
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zakonshme dhe aksione me përparësi. Aksionet e zakonshme u japin kompetenca
zotëruesve të tyre që të ushtrojnë të drejtat e aksionarit për të fituar pjesë të fitimeve pas
shpërndarjse së pasurive në asamblenë e përgjithshme, ndërsa aksionet me përparësi u japin
të drejta zotëruesve të tyre që nga ndarja e dividendës të përfitojnë një shumë të caktuar të
vlerës nominale të aksioneve të tyre.Përfitimet nga aksionet janë në baraspeshë me
përqindjen e aksioneve që i posedoni në një shoqëri aksionare. Sa më shumë përqindje të
aksioneve të posedoni, aq më shumë përfitime do të keni ju.

Shoqëria aksionare është person legal dhe mund të jetë:
- shoqëri aksionare me përgjegjësi të pakufizuar apo
- shoqëri aksionare me përgjegjësi të kufizuar

Shoqëria aksionare me përgjegjësi të pakufizuar përbëhet nga aksionarët e vet që, me
kontratën për krijimin (themelimin) e saj, obligohen për të qenë të përgjegjshëm, pos
kapitalit të investuar në të, edhe në kapitalin tjetër jashtë saj.
Ndërkaq, shoqëria e aksioneve me përgjegjësi të kufizuar i ka aksionarët e vet me
përgjegjësi të pakufizuar ose me përgjegjësi të kufizuar.
Aksionari në shoqërinë aksionare, esencialisht, është anëtar dhe ortakë i saj.
Aksionari me përgjegjësi të pakufizuar në shoqërinë aksionare kumandite, ku përgjegjësi të
pakufizuar për detyrimet e saj, ndërsa, aksionari me përgjegjësi të kufizuar, është i
përgjegjshëm deri në lartësinë e kontributit të tij të depozituar në vlerën e aksioneve që i
disponon në atë shoqëri, komandite fjala bije në shoqërinë kumandite.
Aksionari i shoqërisë aksionare me përgjegjësi të pakufizuar mund të jetë cili do subjekt i
së drejtës me zotësi juridike dhe vepruese. Kur personi legal është anëtarë i shoqërisë
aksionare ai, më parë, duhet të jetë i regjistruar si entitet legal.
Shoqëria aksionare, ndër të tjera duhet të mbaje listën (regjistrim) e aksionarëve me
përgjegjësi të pakufizuar dhe me përgjegjësi të kufizuar me shumat përkatësisht vlerat e
aksioneve të tyre të depozituara në të.Aksionari i shoqërisë aksionare, konformë me
kontratën për krijimin e shoqërisë aksionare duhet t’ bëjë pagesat e aksioneve të veta, si në
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vlerë ashtu edhe në kohë të caktuar. Sa i përket shoqërisë aksionarë komanditore, aksionari
me përgjegjësi të pakufizuar, është i autorizuar për të nis proces gjyqësor në emrin e
shoqërisë aksionare kumanditore si dhe në emrin e të gjithë aksionarëve me përgjegjësi të
kufizuar të saj me synim të detyrimit të aksionarit (ortakut) me me përgjegjësi të kufizuar
për të bërë pagesën e kontributit të përcaktuar me kushtet e kontratës për krijimin e
shoqërisë. Në anën tjetër aksionari me përgjegjësi të kufizuar që nuk e bën pagesën e
kontributit të vetë në masën apo në periudhën e caktuar, është i përgjegjshëm ndaj
shoqërisë komandite për të gjitha shpenzimet që asaj ia shkakton në atë mënyrë. Nga
pagesat përkatësisht depozitimet e vlerave të aksioneve të shoqërisë aksionare, u krijohet
kapitali themelor i saj.
Aksionari me përgjegjësi të kufizuar, në shoqërinë aksionare komandite detyrohet që :
- të jep kontributin e përcaktuar me kontratën për krijimin e shoqërisë aksionare komandite,
- të mos paraqitet para palës tjetër jashtë shoqërisë në cilësi të aksionarit me përgjegjësi të
pakufizuar,
- të mos bëj veprime me të cilat shoqërinë do t’ia detyronte, apo, asaj do t’i krijonte
detyrime ndaj personit tjetër jashtë saj.
Aktet juridike të përgjithshme të shoqërisë aksionare komanditore, shenjat dhe
memorandumet e saj duhet të përbëjnë tipin e saj të regjistruar ne evidencën e personave
legal që bëjnë biznes.Shoqëria aksionare komandite, administrohet vetëm nga aksionarët
me përgjegjësi të pakufizuara.
Aksionari me përgjegjësi të pakufizuar, nuk mbanë përgjegjësi ndaj aksionarit me
përgjegjësi të kufizuar të shoqërisë aksionare – si pasojë e veprimit apo e mosveprimit kur
vendimi për të vepruar apo për të mos vepruar bazohet në të dhëna të arsyeshme dhe
miratohet në procedurë të rregullt në funksion të interesit fitimprurës të shoqërisë.
Aksionari me përgjegjësi të kufizuar nuk mund të merr pjesë në administrimin e shoqërisë
aksionare komandite , por në kushte të caktuara mund të merr pjesë në ushtrimin e punëve
profesionale teknike apo ndimëse në po atë shoqëri. Kjo do të thotë se, aksionari i tillë
mund të punësohet si ekspert i punëve të caktuara në shoqërin aksionare “të vetë”.
Aksionari i tillë, në shoqërinë aksionare komandite, mund t’i transferojë interesat e veta në
subjektin tjetër vetëm pas sigurimit të pajtimit te aksionarve me përgjegjësi të
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pakufizuar.Ndërkaq në shoqërin aksionare komandite, fitimi dhe humbjet, zakonisht
mbulohen në mënyrë të barabart ndërmjet aksionarëve me përgjëgjësi të pakufizuar dhe të
kufizuar.
Shoqëria aksionare homandite vazhdon të ekzistoj derisa ajo të ketë, së paku një aksionar
me përgjegjësi të pa kufizuar dhe një me përgjegjësi të kufizuar.
Në rastin kur shoqëria aksionare komandite bankroton, pasuria e saj pajtohet sipas ligjit,
por parimisht, në likuidimin e pasurisë së saj, pasuria neto duhet t’u ndahet baras, sikundër
aksionarëve me përgjegjësi të pakufizuar ashtu edhe atyre me përgjegjësi të kufizuar.
Edhe këtu në Kosovë, në aktualitet, konfirmë me ligjin, bankat organizohen dhe
funksionojnë si shoqëri aksionare me përgjegjësi te kufizuar.
Shoqëri aksionare quhet korporata, pronarët e së cilës mund t’i transferojnë aksionet e tyre
pa miratimin e aksionarëve të tjerë ose të shoqërisë. Korporatat ju mundësojnë aksionarëve
zgjerim te pandërprerë të veprimtarisë, duke tejkaluar edhe kufijtë shtetërorë.Shoqëria
aksionare mund të ketë numër dhe kategori të ndryshme të aksionarëve. Shoqëria aksionare
me përgjegjësi të kufizuar, për dallim nga tipi i shoqëris aksionare, është korporatë,
aksionet e së cilës shpërndahen vetëm ndërmjet themeluesve të saj ose nëpërmjet personave
tjerë të përcaktuar më parë.Po ashtu, shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, për dallim nga
shoqëria aksionare, nuk është e detyrueshme për të bërë ofertë publike për aksionet e veta.
Ndryshe nga shoqëritë aksionare, shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, nuk duhet të ketë
numër të madh të aksionarëve, zakonisht, jo mbi pesëdhjetë (50).
Në rastin kur shoqëria e tillë angazhon më shumë se pesëdhjetë aksionar, ajo duhet që,
brenda një viti, të riorganizohet dhe të estabilizohet si shoqëri aksionare.
Kur aksionari i shoqërisë së kufizuar,dëshiron për t’i shitur aksionet e veta, ai më parë,
duhet që, ato, t’ua ofrojë aksionarëve të mbrendëshëm si dhe, prej tyre, të kërkojë dhe të
merr pëlqimin për shitje jashtë korporatës.
dPersonat të cilët i blejnë aksionet quhen aksionarë. Çdo aksionar i cili e ka paguar kuotën
e tij merr pjesë në kapitalin e shoqërisë me një apo më shumë fletëaksione, aksionari e fiton
të drejten e pjesëmarrjes në pajtim me rregullat dhe statutin e shoqërisë për ndarjen e fitimit
të shoqërisë aksionare pjesën të cilën në fund të vitit afarist e përcakton kuvendi i shoqërisë.
Pjesa e fitimit vjetor të cilin e merr pronari i fletaksionit, proporcionalisht me numrin e
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fletaksioneve quhet dividendë.
Aksioni është shkresë përkatësisht dokumenti i aksionarit për depozitimin e mjeteve të
caktuara në shoqërinë aksionare, ndërsa, fletaksioni është forma juridike e aksionit i cili,
atij i jepet si argument për pronësinë në aksionin e caktuar ose për autorizimet e tia lidhur
me të.
Blerja e aksionit është formë e posaçme e plasmanit të kapitalit monetar me synim te
realizimit të fitimit të caktuar, i cili quhet “dividendë”.
Dividenda është e hyrë e cila realizohet në bazë të prosedimit të numrit të caktuar të
aksioneve.
Lartësia e dividendës, fillimisht, nuk mund të dihet por mund të supozohet dhe, varet nga
rezulatet biznesore të shoqërisë aksionare, motivi themelor për blerjen e aksionarëve është
realzimi i dividendës.Në anën tjetër, aksionet emitohen me synim të realizimit të kapitalit
themelor për realizmin e fitimeve të pritura.Aksioni i blerë mund të disponohet në formë të
fletaksionit ashtu siç disponohet me pronën private.Ky aksion i blerë mund të shitet në
tregun e kapitalit, me indosament apo në mënyrë tjetër, të caktuar me aktin e formimit të
shoqërisë aksionare përkatëse.
Nëpërmjet shitblerjes të aksioneve formohet kapitali aksionar.Aksionari nuk ka të drejtë për
të marrë mjetet e paguara për aksion apo aksionin mund ta shes ose në mënyrë, që mjetet e
dhëna për të mund t’i merr.Aksioni përveq me para mund të paguhet edhe më shërbime të
caktuara me aktin e kuvendit të përgjithshëm të aksionarëve.
Aksioni mund të jetë (classes of shares):
- preferncial;
- ordinar (i zakonshëm);
- themelues;
- restriktiv (i pa të drejtë vote);
- stock apo i mallit dhe
- i kapitalit rezervë
Preferencial - e autorizon titullarin e tij për inkasimin e dividendëve me përparësi nga
aksionarët e klasave tjera;
Ordinar (i zakonshëm) - realizohet në kushte të njëjta të klasës së caktuar konformë me
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rregullat aplikative të shoqërisë aksionare përkatëse; aksioni ordinar nuk reflekton
autorizime speciale për aksionarin e tij;
Themelues (founders) - i cili në masë të konsideruar përkon me aksionin preferncial, sepse,
është aksion i aksionarit, i cili, është një nga themeluesit e shoqërisë aksionare të caktuar
dhe, për aq mëton (në bazë) për përparësi të konsideruara;
Restriktiv – si i tillë, mund të kontraktohet ndërmjet aksionarit, në një anë dhe, shoqërisë
aksionare të caktuar në anën tjetër; në rast të tillë, aksionari nuk do të ishte i motivuar për
investim në aksione për hir të shkallës së interesit;
Stock apo i mallit, paguhet nëpërmjet konvertimit të mallit (çertifikata për mallin e
konvertuar në aksion, mund të sherbej si instrument negociator (negoliable instrument) dhe,
I kapitalit rezervë (reserve capital share) - shërben për sigurimin e kapitalit rezervë për
shoqërinë aksionare ndërsa, aksionarit resepktiv, si e drejtë në të dhe në benifitet derivative.
Të drejtat e aksionarëve janë:
- të marrë si dividendë një pjesë të tepricës, nëse mbledhja e përgjithshme e aksionarëve e
deklaron dividendin ose nëse shoqëria lejohet të paguajë, që në të vërtët e paguan
dividentin;
- të marrë shpërndarje proporcionale pro-rata të pasurisë neto të shoqërisë kur ajo
likuidohet sipas ligjeve dhe rregulloreve mbi falimentimin, pengun dhe paaftësinë për të
paguar;
- të marrë aksione falas në zmadhimin e kapitalin themelor të shoqërisë aksionare, në
mënyrë që zmadhimi i kapitalit themelor të mos zvogëlojë vlerën e intereave të tyre në
shoqëri;
- të drejtën e parablerjes së aksioneve të emetuara nga shoqëria, përveç kur parashikohet
ndryshe nga statuti i saj ;
- të lërë trashëgim të gjitha aksionet apo një pjesë të tyre personave fizikë dhe juridik,
perveç kur parashikohet ndryshe nga statuti i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar;
- t’u shesë apo në një mënyrë tjetër tu transferojë aksionet personave fizikë ose juridikë,
përveç kur parashikohet ndryshe nga statuti i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar;
- të marrë pjesë në të gjitha kuvendet (mbledhjet) e përgjithshme të aksioneve dhe të
votojnë, në mënyrë të rregullt për çështjet që shtrohen në këto mbledhje, përveç kur
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parashikohet ndryshe nga statuti për sa i përket kategorive të veçanta të aksioarve;
- të marrë të gjitha informacionin publik të nxjerrë nga shoqëria në lidhje me veprimtarinë e
saj duke përfshirë të drejtën e marrjes së dëftesave financiare dhe dokumentave të tjera siç
parashikohet në statutin e shoqërisë.
Gjykatat kompetente janë të autorizuara të zgjidhin konfliktet midis aksionarëve, midis
aksionarëe dhe shoqërisë, midis aksionarëve dhe nënpunësve e drejtuesve të
shoqërisë.Megjithatë nëse parashikohet në statut. Dokument tjetër themelues ose në
marrëveshjen për nënshkrimin e aksioneve, këto mosmarrëveshje do të zgjidhen me anë të
arbitrazhit privat apo metodave të tjera alternative për zgjefhjen e konflikteve.
rejta e nje pjese te pronesise mbi ndermarrjen dhe pjesemarrjes ne qeverisje.Fletaksionet
shiten ne tregun e aksioneve te njohur me emrin Bursa.ohur me emrin Bursa.

6. KONKLUZIONE
• Bursat - duke ju falenderuar arritjeve të shkëlqyera të teknologjise së informacionit
bursat kanë arritur të sigurojnë një nivel të lartë të automatizimit të transaksioneve që
ekzekutohen në to dhe kanë përparuar shumë në drejtim të dhënies në kohë reale të
informacioneve që lidhen me operacionet e ekzekutuara, çmimet e titujve, indekset, etj.,
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duke i dhënë mundësi investitorëve të marrin vendime të drejta mbi investimet dhe
angazhimet e tyre në letrat me vlerë.
• Usansat - Kodi Uniform Commercial (The Uniform Commercial Code (UCC)), i
miratuar nga shumica e shteteve në botë, ofron interpretimin e kontratave për shitjen e
mallrave në dritën e praktikave të përgjithshme të sektorit të biznesit dhe të praktikave të
mëparshme midis paleve në kontratë. Këto dispozita lidhen me rrjedhën e performancës
dhe janë të destinuara për të lejuar ligjin për t’iu përshtatur realiteteve komerciale.
• Aksionet - janë letra komerciale të cilat rregullohen me Ligjin për Letrat komerciale,
Ligjin për Aksionin ; Ligjin mbi Ndërrmarjet; Ligjin për Tregun e Parasë dhe Kapitalit e
të tjera ligje dhe norma juridike. Duke u nisur nga fillimi i praktikimit të letrave
komerciale (letra me vlerë) dhe rëndësia e tyre në ekonominë e një vendi dhe në
përgjithësi të ekonomisë globale, vijmë në përfundim se tregtimi përmes letrave me
vlerë-aksioneve ka rol shumë të rëndësishëm në ekonominë globale pa të cilat nuk mund
te imagjinohet tregtimi.
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